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ABSTRAKT
Unioni evropian paraqet një organizatë supranacionale apo mbishtetërore e cila është e
veçantë nga të gjitha organizatat e tjera. Ajo ka institucionet e veta dhe në vazhdimësi qe
nga themelimi ka rrugëtuar drejt unifikimit ekonomik, politik dhe të legjislacionit, si dhe
zgjerimit më të madh me pranimin e shteteve të tjera evropiane. Në ketë rrugëtim të
unifikimit nuk ka mbetur anash as sistemi bankar dhe monetar i Unionit. Ashtu si në
shtetet nacionale, ku ekziston Banka Qendrore, edhe në Unionin Evropian është
themeluar me 1998 Banka Qendrore e cila së bashku me Bankat Qendrore të shteteve
anëtare të Eurozonës e përbën sistemin bankar të Unionit Evropian. Në këtë punim
fillimisht kemi trajtuar në mënyrë të shkurtër nocionin dhe historikun e bankave në
përgjithësi dhe më pas janë trajtuar sistemi bankar dhe monetar Evropian.
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1. HYRJE
Integrimet Evropiane po ecin me hapa të shpejtë. Këtë pa dyshim qytetarët e Evropës e
shohin çdo ditë qoftë përmes Tregut të Brendshëm Evropian dhe qoftë si monedhë e
përbashkët Evropiane.
Ne do të fokusohemi në Bankën Qendrore Evropiane si aktor i rëndësishëm i Unionit
Evropianë, gjegjësisht institucionin më të rëndësishëm monetare e financiare të UE-së.
Bashkimi Evropian, që nga themelimi i saj rrezik potencial i saj shihet rritjen ekonomike
të disa vendeve dhe varfërimin edhe më te madh të tjerave qoftë brenda tërësisë së saj
qoftë jashtë saj. Këto padyshim ishin pengesa të mëdha për integrimin dhe zgjerimin e
mëtutjeshme të Bashkimit Evropian.
Për të bërë një baraspeshë ekonomike mes vendeve si: GDP-A, ulja e inflacionit mes
vendeve anëtare të saj dhe nivelit më të mirë të jetesës për qytetarët e saj, Bashkimi
Evropian në fillim krijoi Tregun e Përbashkët Evropian në vitin 1993 dhe më vonë
Bankën Qendrore Evropiane në vitin 1998. Ekspertët Evropianë parashihnin se krijimi i
tregut unik dhe Bankës Qendrore Evropiane do të krijonte lehtësira të mëdha për anëtaret
e saj dhe që Bashkimin Evropian do ta bënte konkurrentë me pjesën tjetër të botës, e në
veçanti me Shtete e Bashkuar të Amerikës dhe Japoninë.
Përpjekjet për krijimin e një sistemi monetar të përbashkët Evropian filet e saj i ka që nga
viti 1979 kur është krijuar Sistemi Monetar Evropianë ,por kurorëzimi i saj do të vijë tek
në vitin 1998 kur krijohet Banka Qendrore Evropiane në Frankfurt të Gjermanisë.
Kontribut të madh për krijimin e Bankës Qendrore Evropiane kanë gjitha shtete por duhet
cekur se për hapin e rëndësishëm është nevojitur një stimuli i madhe dhe padyshim se
sakrifikimin më të madh e ka bërë Gjermania duke sakrifikuar monedhën e saj, markën
gjermane që t’i përshtatej kërkesave të Unionit Evropiane, dhe për këtë kompromis të
dhimbshëm të saj Unioni Evropian e shpërblen duke vendosur që selia e Bankës
Qendrore të vendoset në Gjermani përkatësisht në Frankfurt, atu ku më herët ishte
vendosur Banka.
Kompromiset që kanë bërë vendet anëtare të Bashkimit Evropian për Bankën Qendrore
Evropiane kanë qenë shumë të dhimbshme për faktin se paranë shtetet e konsiderojnë si
pjesë të rëndësishme të sovranitetit të tyre, dhe nuk mund të liroheshin lehtë nga kjo sepse
kjo do të thoshte se ato do të zhvisheshin nga një pjese e atij sovraniteti. Banka Qendrore
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Evropiane është institucion ndihmës i Bashkimit Evropian dhe është pjesëmarrës nga
gjitha procedurat për nxjerrjen e akteve juridike të Bashkësisë Evropiane, por roli i saj
është më i kufizuar. Ajo luan rol konsultativ dhe këshillëdhënës. Banka Qendrore
Evropiane ka lehtësuar shumë Bashkimin Evropian dhe kë bërë konkurrent shumë të
rëndësishme në botë po ajo ka si sfidë padyshim edhe bindjen e shteteve të tjera në kuadër
të Bashkimit Evropian që ta pranojnë Euron (€). Atë nuk e kanë pranuar disa prej atyre
shteteve , dhe kjo padyshim se është pengesë për ecjen e proceseve përpara . Kjo është
ndër sfidat më të mëdha të saj.

2

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë pjese përfshihet literature qe është përdorur gjate këtij hulumtimi ku janë marrë
për bazë shumë mendime nga autorë të ndryshëm ,publikime etj. ku kanë analizuar
sistemin bankar në Kosovë. Literatura njeh faktin se sistemet financiare ngrihen mbi
bazën e dy komponentëve të rëndësishëm, siç është tregu financiar dhe tregu bankar sipas
Elevdin Meka 2012. Të shkruash për Bankën Qendrore Evropiane, pa dhënë një pasqyrë
të shkurtër për Bashkimin Evropian, punimi do të ishte jo serioz, që në filet e tij.
Idetë e para për krijimin e Bashkimit Evropian janë shumë të hershme, që nga mesjeta e
deri në momentin e krijimit të tij në vitet e 50-ta të shekullit të kaluar. Për të kanë folur
autor e studiues të njohur si Viktor Hygo i cili parashihte “Krijimin e Shteteve të
Bashkuara të Evropës “, pastaj Emanuel Kant në veprën e tij “ Për pagën e përhershme “
jep idenë për formimin e një federate të shteteve evropiane. Jetësimi i këtyre përpjekjeve
do të realizohet tek pas Luftës se Dytë Botërore në të cilën Evropa ishte arena kryesore e
zhvillimit të saj dhe si rezultat i së cilës pësuan afër 50 milion njerëz në tërë Globin.
Bashkimi Evropian është themeluar me 9 Maj të vitit 1950. Kur Robert Shuman ministri
i jashtëm Francez shpalos propozimin e tij për krijimin e një bashkësie e cila do të
qëndronte mbi kombet, një Evropë të organizuar, të domosdoshme për ruajtjen e
marrëdhënieve mes shteteve anëtare të saj. Propozimi është i njohur si “ Deklarata e
Shumanit “ si hap i parë drejt integrimit Evropian. Ai vazhdon më tej duke potencuar se
“ Paqja Botërore nuk mund të ruhet pa iniciativa krijuese qe qëndrojnë ne nivelin e
rreziqeve që na kërcënojnë. Themelues fillestarë të saj ishin gjashtë shtete për të arritur
në ditët e sotme ku në gjirin e saj janë të përfshira 27 Shtete. Shtete themeluese ishin:
Franca, Gjermania, Italia dhe tri vendet e Beneluksit (Belgjika, Holanda dhe
Luksemburgu).
Ne do t’i përmendim etapat e Bashkimit Evropian prej krijimit të saj me 1950 e deri më
sot:
 Themelimi i Bashkimit Evropianë për Thëngjillin e Çelikut 1951;
 Themelimi i bashkimit Ekonomik evropianë dhe bashkësisë evropiane për energji
atomike 1957;
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 Zgjedhjet e para për Parlamentin Evropian 1978;
 Formimi i sistemit Valutor evropian 1979;
 Nënshkrimi dhe hyrja ne fuqi e akteve Unike Evropiane 1986;
 Traktati I Mastrihtit 1993;
 Traktati I Nice 2001;
 Marrëveshja e Kopenhagës 2002;
 Vënia në qarkullim e Euros 2002;
 Traktati I Lisbonës 2007;
Bashkimi Evropian sot është një organizate kulmore e cila për çdo ditë e më shumë po
integrohet. Ajo në gjirin e saj ka 27 shtete dhe numri i tyre po rritet për çdo ditë e më
tepër. Në prag të hyrje është Kroacia, Turqia dhe në një të ardhme të afërt edhe gjitha
vendet e Ballkanit Perëndimor. Funksionet e veta Bashkimi Evropian i realizon përmes
organeve të saj si të: Parlamenti, Komisionit, Këshillit të Bashkimit Evropian, Këshillit
të

Ministrave,

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe Gjykata së Auditorëve ose

Llogarive. Përveç organeve

kryesore Bashkimi Evropian ka edhe disa institucione

ndihmëse të saj si: Komiteti Ekonomik e Social, Komiteti i Regjioneve, Banka Evropiane
për Investime dhe Banka Qendrore Evropiane.

2.1 Politika monetare e Bashkimit Evropian dhe etapat deri te krijimi i Bankës
Qendrore Evropiane
2.1.1 Sistemi monetar Evropian (SME –ja)

Gjarpër në tunel ishte përpjekja e parë në Bashkimin Monetar Evropian në vitet 1970,
duke synuar kufizimet e luhatjeve në mes valutave të ndryshme Evropiane. Kjo ishte një
përpjekje për krijimin e një grupi valutor vetëm për Komunitetin Ekonomik Evropian
(KEE), dhe në thelb ajo paraqiste të gjitha monedhat e KEE për njërin- tjetrin. Ndër
përpjekjet e tjera për politikën monetarë evropiane lidhet ngushtë me SME-në (Sistemi
Monetar Evropian) të krijuara më 1979. Krijimi të saj i kanë paraprirë krizat
ndërkombëtare ekonomike të asaj kohe. Kontribut të çmueshme kanë dhënë Hlmut
Shmidt dhe Giskard d’Estaing të cilët kishin për qëllim krijimin e Sistemit Valutor
Evropian (Reka, 2000). Sipas kësaj kursi i këmbimit valutor duhej të formulohej sipas
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konceptit të përbashkët për të gjitha shtetet anëtare. Në krijimin e tij pjesëmarrës ishin
shumica e vendeve të Komunitetit Ekonomik Evropian, të cilat ishin të interesuara për të
parandaluar luhatjet e mëdha në monedhat e njëri-tjetrit. Duke i parë këto luhatje ato
vendosën që me 1979 të krijojnë Sistemin Monetar Evropian. Elementet bazë të asaj
marrëveshje ishin:
1. ECU (Njësi Valutor Evropiane) e cila ishte një shportë e monedhave, dhe e cila
parandalonte lëvizjet e kursit mbi 2.25% dhe mundohej të krijonte barazi në kursin
e këmbimit bilateral mes vendeve.
2. ERM –ja e cila ishte një sistem i futur nga Komuniteti Evropian në Mars 1979, si
pjesë e Sistemit Monetare Evropian (SME), për të reduktuar dallimet e kursit të
këmbimit dhe për të arritur stabilitet monetar në Evropë, në përgatitje për
Bashkimin Ekonomik Monetar dhe futja e një valute në vetme Evropiane e cila
u arrit me 1 Janar 1999.
3. Zgjerimin e dhënie së kredive Evropiane;
4. Bashkëpunimin me Fondin Monetar Evropian (Sistemi Evropian, 2012).
Në vitin 1979 , për t’i bërë ballë mungesës së stabilitetit, nëntë shtetet anëtare të
Komunitetit Ekonomik të momentit krijuan sistemin monetar Evropian. Ky
karakterizohej kryesisht nga një mekanizëm shkëmbimi i themeluar mbi kurse të njëjta
shkëmbimi, por të rregulluara, mes monedhave të 9 shteteve anëtare (Silvano & Ron,
2012).

2.1.2. Qëllimet dhe mekanizmat e SME-së
SME – është paramenduar si element esencial i strategjisë së orientuar drejt zhvillimit
ekonomi të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm; Sigurimi i punësimit të plotë, harmonizimi
i standardit jetësor; Zvogëlimi i dallimeve rajonale në kuadër të BE-se; Nxitje e procesit
të integrimit evropian me ndikim në stabilizimin e marrëdhënieve ndërkombëtare
ekonomik dhe monetare.
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2.1.3. Qëllimi kryesor i SME
-

Vendosja e bashkëpunimit më të ngushtë monetar mes vendeve anëtare;

-

Valuta e përbashkët dhe udhëheqja e përbashkët monetare;

-

Shpejtimi i ecurisë drejt unionit monetar dhe zonës se stabilitetit monetar në
Evropë;

-

SME –është shprehje e përpjekë të përbashkëta për tejkalimin e kufizimeve;

-

Nevoja e vendeve anëtare për një kurs të qëndrueshëm devisor dhe harmonizimin
e politikës monetare

-

Shndërrimi i Fondit evropian për Kooperim Monetar – në Fondin Monetar
Evropian;
Përdorimi i njësive valutore evropiane (ECU ) ; dhe kjo do të miratohet më 17
Shkurt 1986 Luksemburgu (Biblioteka e Kosovës, 3)

2.1.4. Detyrat themelore të Institutit

Forcimi i bashkëpunimit në mes të Bankave Qendrore Nacionale, forcimi i harmonizimit
të politikës monetare të shteteve anëtare, sigurimi i stabilitetit të çmimeve, mbikëqyrja e
funksionimit të Sistemit Monetar Evropian, marrja mbi vete e funksioneve që ishin nën
kompetencën e Fondit Evropian për bashkëpunim monetar, lehtësimi i përdorimit të
ECU-së, përgatitja e instrumenteve dhe procedurës për zbatimin e politikës unik monetare
Operacionet de vizore të Bankave Qendrore Nacionale – do t’i nënshtroheshin lejes së
BQK-se;
1. Sigurimi i harmonizimit të tyre me politikën monetare të UE-së;
2. Shpërndarja e të hyrave monetare të BQE-së;
3. 20% sigurohej nga fondi rezervë;
4. 80% e aksionarëve do të ishin nga Bankat Qendrore Nacionale;
5. Ndarja do të ishte proporcionalisht me pjesëmarrjen e aksioneve (SCRIBD,
2012).
Gjatë etapës së dytë është paraparë plotësimi i katër kritereve të konvergjencës nga shtetet
e Unionit Evropian të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në Unionin Ekonomik dhe Valutor
Evropiane:
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1. Një shkallë e lartë e stabilitetit të çmimeve, që do të përcaktohej nga tri shtetet
anëtare me shkallën më të ultë të inflacionit;
2. Një gjendje të qëndrueshme afatgjatë financiare të sektorit publik pa një
deficit të lartë;
3. Përmbajtjes të vijë normale të mekanizimit të ndërrimit të kursit të Sistemit
Valutor Evropian së paku për dy vjet pa zhvlerësimin përballë valutës të një
shteti tjetër anëtar (SCRIBD, 2012).
Përmbajtjes afatgjatë të standardit i cili del nga gërshetimet ekonomike të shteteve anëtare
dhe pjesëmarrjes afatgjatë në mekanizimin e ndërrimit të kursit të Sistemit Valutor
Evropian.

2.2. Banka Qendrore Evropiane

Për realizimin e qëllimeve strategjike monetare ku do të ishte një autoritet qendror banka
Brenda UE-së u vendos që në vitin 1998, në Frankfurt të themelohet Banka Qendrore
Evropiane (BQE), e cila bëhet një institucion i pavarur banka dhe monetar i UE-së, i
pavarur nga qeveritë dhe shtete anëtare. Kjo bankë përcakton politikën monetare për UEnë[Reka,fq.70-71]. Politika monetare është fusha në të cilën kompetencat janë të ndara
mes UE-së dhe shteteve anëtare. Tregu unik dhe Euro-ja janë fusha politike të Unionit
Evropiane (Wajdenfeld, 2004). Banka Qendrore Evropiane (BQE) është themeluar si një
subjekt ligjor i pavarura me 1 Qershor 1998 me seli në Frankfurt të Gjermanisë. Ajo u
krijua me qëllim që të garantonte se detyrat dhe funksionet e Euro-sistemit dhe të Sistemit
Evropian të Bankave Qendrore zbatoheshin ose nëpërmjet vetë Bankës Qendrore
Evropiane ose nëpërmjet bankave qendrore kombëtare të 12 shteteve anëtare të BE-se.
Statutet e SEBQ dhe i BQE janë pjesë përbërëse e protokollit të Traktatit (BQE). Me
kalimin e kohës në monedhën e përbashkët si dhe shtrirjen e një politike ekonomike
evropiane gjithnjë e më unike, roli i Bankës Qendrore Evropiane është rritur gjithnjë e
më shume.
Drejtoria e përgjithshme e BQE-së me qendër ne Frankfurt të Gjermanisë , numëronte në
Mars të 2001 rreth 1000 punonjës. Këta vijnë nga të 15 vendeve anëtare të BE-së, dhe
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punojnë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e bankave qendrore kombëtare për të
përgatitu dje zbatuar vendimet e organeve vendimmarrës të BQE-së (BQK).

2.2.1. Euro sistemi

Të 12 bankat qendrore të atëhershme që përbënin Eurozonën së bashku me Bankën
Qendrore Evropiane përbëjnë atë që njihet si Euro –sistemi. Ky term u zgjodh nga
Këshilli Drejtues për të bërë dallimin me termin Sistemi Evropiane i Bankave Qendrore
(ESCB). Për të gjithë shtetet anëtare qe nuk e kanë vendosur euron si monedhë,
përdoret termi Euro – Sistem për të treguar njësinë që përmbledh BQK dhe bankat
qendrore kombëtare të shteteve anëtare qe e kanë vendosur Euron, e që aktualisht
janë 15 ku Euro –sistemi kryen shumicën e misioneve që traktati mbi Bashkimin
Evropianë ia cakton SEBQ. Ky i fundit është krijuar mbi bazën e Traktatit për themelimin
e Komunitetit Evropiane dhe përbëhet nga Banka Qendrore Evropiane dhe 15 bankat
qendrore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për sa kohë qe ka ende vende anëtare
të Bashkimit Evropian, po jo të Eurozonës si Danimarka, Suedia dhe Britania e Madhe,
dallimi midis Drejtimit i Euro – sistemit kryhet nëpërmjet organeve vendimmarrëse të
Bankës Qendrore Evropiane (Banka Qendrore, 2012). Vendimet merren nga Këshilli
Drejtues dhe Bordi Ekzekutive, ndërsa Këshilli I Përgjithshëm kryen vetëm funksionin e
këshilltarit në Euro-sistem. Kjo sepse, siç u përmend më sipas, ai përfshin edhe
përfaqësuesi e tre bankave qendrore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por qe
nuk ndodhen në Eurozonë. Këto tre shtete kanë monedhat e tyre kombëtare dhe ndjekin
politika të pavarura monetare.
Vendimet e politikës monetare që Banka Qendrore Evropiane merr në lidhje me Eurosistemin, transmetohet në ekonomitë e vendeve të Eurozonës nëpërmjet sistemit bankar
të secilit prej këtyre vendeve. Rreth 8,000 institucione krediti (banka tregtare, banka
kursimi dhe institucione të tjera financiare) në 12 vendet e Eurozonës shërbejnë si kanale
për transaksionet e politikës monetare, të cilat synojnë të rregullojnë nivelin e likuiditetit
në Eurozonë. Është e natyrshme që zhvillimet e sektorit bankar në Eurozone të
monitorohen nga afër nga Euro-sistemi, sikurse parashikohet në Traktatin për themelimin
e Komunitetit Evropian. Megjithatë, përgjegjësia kryesore për mbikëqyrjen bankare
qëndron mbi autoritete kombëtare (Wajdenfeld, 2004).
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2.2.2 Sistemi Evropian për Kosovën

Kosova dhe mali i zi janë shembujt e fundit sa i përket çështjes se eurozonës, ndërsa
përdorimi paralel i euros, dollarit amerikan, ose me pare marka gjermane (DEM) se
bashku me një monedhe kombëtare, ka qene e përhapur ne rajonin e Ballkanit dhe te
Evropës Qendrore Lindore. Erotizmi në Kosovë ishte një pasoje e natyrshme: territore te
paqëndrueshme ,mjedisi me te gjere monetare ne kontekstin rajonal , dhe një fluks te
madh te remitancave nga diaspora, e ka bere përdorimin e DME një fakt. Me miratimin e
DME si tender ligjor ka vendosur ne mënyre të njëanshme nga ana e Misionit të Kombeve
të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) ,ndryshimi pas euros ishte një vazhdim i natyrshëm i
zbatuar në bashkëpunim me shtetet anëtare të BE-se.
Pra eurozimin mund ta marrim ne forma te ndryshme zyrtar ose një regjim monedhës ne
mes Bashkimit Evropian (BE), te cilat i janë bashkuar Unionit (EMU) ekonomik dhe
monetar dhe, si pasoje i kane braktisur monedhat e tyre kombëtare jo zyrtare , kur
monedhat e tyre kombëtare teprojnë si tender ligjore atëherë një pjese e madhe aktive apo
pasive te banorëve financiar janë mbajtur ne euro ose i përdorin për transaksione dhe
pagesa si fenomeni qe është i përhapur ne disa vende ne Evropën Juglindore: dhe e
njëanshme, pas vendimit te qeveris se vendit apo territorit qe nuk i përkasin EMU
vendosin për përdorimin e euros si valute ligjore ne ketë rast Kosova.
Qe nga Janari i vitit 2002 euro ka tender ligjor ne Kosove dhe është bere si fakt monedhe
e territorit. Rregullorja UNMIK-ut me date 2 shtator 1999 thotë “ Monedha lejohet të
përdoret ne Kosove, ’Përcakton pikën 1 se “ Palët e një kontrate apo çdo transaksioni
vullnetar mund t’ua lejoje çdo transaksion te tille ne çfarëdo monedhe qe është ne pajtim
me palët. Përveçse ne qofte se vërtetohet ndryshe atëherë një marrëveshje e tille do te
konsiderohet se ekziston një lidhje me çdo monedhe te huaj qe është pranuar gjerësisht
në territorin e Kosovës’’.

Përfshirja e kësaj monedhe në Kosovë mund të jetë shumë e vështirë duke pasur parasysh
mungesa e instrumenteve monetare dhe kursit te këmbimit. Shqetësimi mbetet, nëse
politikat e duhura (të tilla si politika fiskale dhe strukturore si dhe ato qe lidhen me
sektorin financiar) do të mbështesë ketë regjim. Me fjale te tjera mungesa e instrumenteve
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tradicionale te politikes monetare ne Kosove imponon nevojën për mekanizma te tilla sit
e mobili tetit te punës, pagave dhe çmimeve fleksibilitet për te zbutur goditjet e
mundshme. Përveç kësaj, mungesa e huadhënësit te funksionit te fundit turistik ne duart
e BPK-se atëherë ja imponon nevojën për mbikëqyrje te forte bankare dhe rregullimin për
të siguruar stabilitetin financiar në Kosovë.

2.2.3. Funksionet kryesore te euro sistemit

Objektivi i parë i Euro-sistemit është ruajtja e stabilitetit të çmimeve në Eurozonë, duke
mbrojtur fuqinë blerëse të monedhës euro. Sigurimi i stabilitetit të çmimeve është
kontribut më i rëndësishëm që mund të japë politika monetare në arritje ne një mjedisi të
favorshëm ekonomi më një nivel të larta punësimi. Si inflacioni, ashtu edhe deflacioni
mund të janë të kushtueshëm për popullsinë në aspektin social dhe në atë ekonomik. Pa
cenuar objektivin primar të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, Euro – sistemi mbështet
edhe politika të përgjithshme ekonomike të zbatueshme në Komunitetit Evropian. Si pjesë
e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore, ai vepron në përputhje me parimet e një
ekonomie të hapur sikurse përcaktohet në Traktatin për themelimin e Komunitetit
Evropiane. Me qëllim ë të jetë më e lehtë për publikun, të vlerësoj suksesin e politikës
monetare të Eurozonës, Banka Qendrore Evropiane ka shpallur më konkretisht objektivin
kryesor të saj (E drejta evropiane, 2012). Stabiliteti i çmimeve është përcaktuara si rritje
vjetore prej më pak se 2 % e çmimeve të konsumit. Dihet se në periudha afatshkurtra,
çmimet nuk kontrollohen nga politika monetare meqenëse duhet kahe që ndryshimet ne
politikë monetare të japin ndikimin e vet në çmime. Në periudha afatshkurtra, çmimet
përcaktohen nga faktorët të tjera, si ndryshime në çmimet e lëndëve të para ose ndryshime
në nivelin e taksave për mallra. Kështu, qëllimi është ruajtja e stabilitetit të çmimeve në
periudha afatmesëm dhe afatgjata. Luhatjet se zonale dhe efektet të tjera për periudha
shumë të shkurtra nuk duhet të konsiderohen si shmangie nga objektivi i stabilitetit të
çmimeve (Eduart, 2012).

Disa nga funksionet kryesore janë:


Formulimi dhe zbatimi i politikës monetare për Eurozonën ;
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Kryerja e operacioneve në tregun e këmbimit valutor dhe ruajtja e administrimit i
rezervave valutore zyrtare për vendet e Eurozonës ;



Emetimi i kartëmonedhave euro ;



Mbështetja për funksionimin e duhur të sistemi të pagesave



Të mbledhë informacionin e nevojshëm statistikor nga autoritete kombëtare dhe nga
agjentet ekonomikë, si për shembull nga institucionet financiare ;



Të mbikëqyre zhvillimet në sektorin bankar dhe financiare ;



Te përkrahë shkëmbimin e informacionit

midis Sistemit Evropian të Bankave

Qendrore dhe autoriteteve mbikëqyrëse të çdo vendi

2.2.4. Sistemi Evropian i Bankave Qendrore

SEBQ u kijua në përputhje me Traktatin e Mastrihtit dhe me Statute e Sistemit Evropiane
të Bankave Qendrore dhe të Bankës Qendrore Evropiane. Ai përfshin Bankën Qendrore
Evropiane dhe Bankat Qendrore Kombëtare (BQK) të 27 vendeve anëtare të BE-së
SEBQ-ja është përgjegjëse për Politiken e Përbashkët të Financave të shteteve anëtare në
Euro, për realizimin e shitblerjes së devizave, për mbajtjen dhe administrimin e rezervave
valutore dhe për mbështetjen dhe funksionimin pa pengesa të sistemeve të pagesave.
Meqë jo të gjitha shtetet e Bashkimit Evropiane kanë adoptuar Euron, SEBQ-ja nuk
mund të shërbente si autoritet monetar për eurozonën. Për këtë arsye Euro – sistemi (ku
nuk përfshihen bankat qendrore të vendeve që nuk kanë adoptuar euron ) u be institucioni
që do të merrej me këtë detyrë, që në principit duhet të menaxhohen nga SEBQ-ja.
Krijimi i Bankës Qendrore Evropiane ishte ndihmesë e madhe për Bashkimin Evropiane,
dhe pa dyshim se ky i ka ndihmuar shumë BE-së drejt integrimit të saj më të madh dhe te
zhvillimit ekonomik të saj. Siç e pamë BQE-ja se bashku me bankat qendrore nacionale
të vendeve anëtare të Unionit Evropian formojnë Sistemin Evropian të

Bankave

Qendrore (SEBQ) (Evropa, 2012).
SEBQ-ja bënë pjesën e vetë lidhur me realizimin e masave për mbikëqyrjen e instituteve
kredi dhënëse dhe lidhur me stabilitetin e sistemit financiare. Ajo e ka të drejtën
ekskluzive për lejimin e lëshimeve të Euro-Kartëmonedhave Brenda Bashkësisë
Evropiane.
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Derisa Instituti Valutor Evropian ka bërë përgatitje për Unionin Valutor Evropian në anën
tjetër Banka Qendrore Evropiane ka për detyrë të bëjë Politikën e Euro-kapitalit, prej
kualitetit të së cilës edhe varet suksesi i Unionit Valutor Evropian. Banka Qendrore
Evropiane nuk është organ i UE-së por institucion i posaçëm i pavarur i Bashkësisë
Evropiane dhe me kompetenca të posaçme. Banka Qendrore Evropiane është pasardhës
e Unionit Valutor Evropian të krijuar në vitin 1994 dhe anëtar të saj ishin Banka
Qendrore të shteteve anëtare. Prej vitit 1998 Instituti Valutor Evropian ka kryer gjitha
përgatitjet për fillimet e Unionit Valutor Evropian dhe ka kaluar në Bankën Qendrore
Evropiane. Banka Qendrore ka personalitet juridik. Qëllimet e Unionit Evropian, sipas
nëntit 2 të marrëveshjes për Unionin Evropian janë realizimi i shkallës së lartë të
punësimit dhe rritjes së qëndrueshme.
Funksionet themelore të Bankës
-

Përcaktimi dhe implementimi i politikës monetare në eurozone,

-

Mirëmbajta dhe menaxhimi me rezerva de vizore të vendeve të eurozonës
(menaxhimi i portofolit)

-

Promovimi i funksionimit të sistemeve të pagesave.

Banka Qendrore Evropiane mund të nxjerr rregullore për çështje të caktuara, të marrë
vendime, të bëjë rekomandime dhe të japë mendime por ato duhet të përputhen me ligjet
e Traktatit të Komitetit Evropian sepse duhet respektuar parimet si barazia e trajtimit,
siguria ligjore dhe të proporcionalit mes vendeve anëtare. Banka Qendrore Evropiane ka
të drejtë të jap të gjitha sugjerimet rreth akteve ligjore të BE-së dhe për të gjitha
projektligjet e zyrave nacionale Brenda rrethit të saj të kompetencës, ka të drejtën t’i
marrë të gjitha statistikat qe i nevojiten për punën e saj, të jetë e përfaqësuar në fushën e
bashkëpunimit internacional dhe të marrë pjesë në institucionet valutore.

2.3 Organet e Bankës Qendrore Evropiane

Drejtoria e BQE-së me të udhëheqin presidenti , nënpresidenti dhe katër anëtar të tjerë.
Ky është organ ekzekutive i Bankës Qendrore dhe mban përgjegjësi për:


Përgatitjen e mbledhje të Këshillit të guvernatorëve.
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Zbatimi i politikes

monetare Brenda zonës

Euro në përputhje me

orientimet dhe vendimet e marra nga këshilli i guvernatorëve dhe për të
bërë këtë, t’u japë udhëzime Bankave Qendrore Kombëtare.


Të siguroj administrimin e vazhdueshëm të BEQ.



Të ushtrojë disa pushtete, kryesisht të tipit rregullator, të deleguara nga
Këshilli i guvernatorëve.

Anëtarët e saj emërohen për 8 vjet nga kryetarët shtetërore dhe qeveritar të UE-së pas
dëgjimit të Këshillit të BQE-së dhe Parlamentit Evropian. Siç pamë më lartë Drejtoria e
përgjithshme e BQE –së me qendër ne Frankfurt të Gjermanisë, numëronte në Mars të
vitit 2001 rreth 1000 punonjës. Presidenti i BQK-së është edhe drejtues i Këshillit të
Guvernatorëve dhe i Bordit Ekzekutiv. Presidentë i parë ishte Wim Duisenberg.
Këshilli i BQE –së i përket drejtorisë së BQE-së, dhe është organ qendror i
saj ku marrin pjesë presidentët e bankave nacionale dhe gjashtë anëtar të drejtorisë që
vendosin për Euron. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian dhe një anëtar i
Komisionit Evropian, mund të marrin pjesë në mbledhjen, por vetë anëtarët e Këshillit të
Guvernatorëve kane të drejtë vote. Në mënyrë specifike, ai ka fuqinë për të vendosur
normat e interesit me të cilat bankat tregtare mund të përfitojnë likuiditet (para) nga
bankat e tyre qendrore. Në këtë mënyrë, Këshilli i Guvernatorëve influencon indirekt mbi
normat e interesit ne të gjitha zonën ekonomike të euros, duke përfshirë si normat e
interesit qe bankat tregtare u ngarkojnë klientëve të tyre për hua ashtu edhe ato qe
kursimtaret do të përfitojnë për depozitë. Ky është organi më i lartë vendi – marrës në
SBQE.
Këshilli i zgjeruara i BQE-së ndryshe nga dy organet tjera merret me detyra
të caktuara sepse jo gjitha shtetet e UE-se janë anëtare te EUROS (Jacoud, 2000) Ai
përbëhet nga Presidenti, Zëvendës presidenti dhe guvernatorët e 15 bankave qendrore te
vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Këshilli i Përgjithshëm kontribuon në funksionet
këshilluese dhe koordinues të Bankës Qendrore Evropiane dhe në përgatitjet për
zgjerimin e Eurozonës. Njësit organizative të Bankës Qendrore Evropiane janë të ndara
ne Direktoriume të Përgjithshme dhe Direktoriume, të cilat janë të varura nga anëtaret e
Bordit Ekzekutiv.
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Marrja e vendimeve në Bankën Qendrore Evropiane bëhet me shumicë votash dhe kur
janë votat e barabarta vendos vota e kryetarit. Përveç vendimeve që kanë të bëjnë me
kapitalin apo me rezervat valutore të Bankës Qendrore Evropiane të cilat merren me
shumicë të kualifikuara votash.

2.3.1 Pavarësia e Bankës Evropiane Qendrore

Pavarësia është një element jetësor për suksesin e çdo banke qendrore. Në përputhje me
Traktatin për themelimin e Komunitetit Evropiane, Euro-sistemi gëzon pavarësi të plotë
në zbatimin e funksioneve të veta: as Banka Qendrore Evropiane, as Banka Kombëtare
të Euro-sistemit, as edhe ndonjë anëtar i organeve vendimmarrëse të tyre nuk kërkon apo
merr udhëzime nga të tjera. Institucionet e Komunitetit Evropian dhe qeveritë e shteteve
anëtare janë të detyruara ta respektojnë këtë parim dhe nuk duhet të përpiqen të ndikojnë
në anëtarët e organeve vendimmarrës te Bankes Qendrore Evropiane apo te bankave
qendrore kombëtare.
Euro-sistemi ka në dispozicion të gjitha instrumentet dhe kompetencat e nevojshme për
të ndjekur një politike monetare efikase. Ai nuk mund të ofrojë hua për subjektet e
Komuniteti Evropianë apo për institucione qeveritare të vendeve anëtare. Ky kufizim e
mbron atë nga ndikimet politike. Për më tepër, Banka Qendrore Evropiane ka buxhetin e
saj, të pavarur nga Komuniteti Evropian dhe kjo e veçon atë nga interesat financiarë të
Komunitetit (People, 2012).
Kapitali i Bankës Qendrore Evropiane nuk vjen nga Komuniteti Evropian, por është i
paguar nga bankat qendrore të vendeve të Bashkimit Evropian. Ajo çka përcakton kuotën
e kapitalit për çdo bankë qendrore është përqindja që zë PBB-ja (Prodhimi i Bruto
Produktit) dhe popullsia e vendit të saj në Komunitet. Anëtarët e organeve vendimmarrëse
të Bankës Qendrore Evropiane emërohen për periudha të gjata dhe mund të hiqen nga
detyra vetëm për arsye të sjelljes jo të mirë dhe të paaftësisë në pune (Raport vjetor ,
2005). Në nivel ndërkombëtare, ekzistojnë marrëveshje për përfaqësimin e Bankës
Qendrore Evropiane në organizata ndërkombëtar si FMN-ja dhe OECD-ja 9 Organizatat
për Zhvillim dhe Bashkëpunimin Ekonomik). Banka Qendrore Evropiane merr pjesë në
takimet e këtyre organizatave ndërkombëtare me qëllimin e vetë të shkëmbimit të
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informacionit. Kështu, pavarësia e Bankës Qendrore Evropiane respektohet plotësisht
(Banka Qendrore, 2012).
Statusi i SEBQ dhe i BQE përcaktojnë sigurinë e mandatit të guvernatorëve të BQK dhe
të anëtarëve të drejtorisë se BQE –së dhe është si vijon:


Kohëzgjatja minimale e një mandate për guvernatorët e BQK është pesë
vjet.



Mandati i anëtareve të drejtorisë të BEQ është 8 vjet dhe është i pa
përsëritshëm.



Anëtarët e drejtorisë të BQE-së nuk mund të shkarkohen nga funksionet e
tyre, me përjashtim të rasteve të paaftësisë ose të gabimeve të rënda.

Nga kjo pikëpamje, Gjykata e Komuniteteve Evropiane ka kompetencën e zgjidhjeve te
mosmarrëveshjes. Euro-sistemi është gjithashtu i pavarur nga pikëpamja e funksionimit.
BQE dhe BKQ kanë të gjitha mjetet dhe të gjithë kompetencat e nevojshme për drejtimin
e një politike monetare efikase dhe ato janë të

autorizuara të vendosin në mënyrë

autonome për përdorimin e tyre. Euro-sistemi i ndalohet tu japë hua organeve të
komunitetit ose çdo lloj tjetër entiteti kombëtar ose sektori publik, gjë që rrit pavarësinë
e tij duke mbrojtur atë nga çdo lloj ndikimi të autoriteteve publike. Përveç kësaj, Këshilli
i Guvernatorëve ka të drejtë të adoptojë rregulla detyruese me qëllim realizimi e
misioneve të SEBQ si edhe në disa fusha të shprehura në akte specifikë të Këshillit të
Bashkimit Evropian (Banka Qendrore, 2012).
Efikasiteti i përdorimit të instrumenteve të politikës monetare dhe të politikës valutore
varet nga shkalla e pavarësisë së bankës qendrore. Sa më e pavarur të jetë ajo në kryerjen
e funksioneve dhe veprimtarisë së vet, aq më vital dhe efikas do të jetë sistemi financiar
dhe ekonomi i vendit. Kjo sot po shprehet veçmas në vendet e zhvilluara. Sot nuk ekziston
një mendim i pranuar përgjithësisht sa i përket pavarësisë së bankës qendrore.
Megjithëkëtë, në literaturën më të re dominojnë kryesisht dy qasje në defi nimin e
pavarësisë së bankës qendrore; qasja legale dhe jo legale.

Qasja legale kryesisht lidhet me:


Pavarësia institucionale;
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Pavarësia funksionale;



Pavarësia e personelit drejtues;



Pavarësia organizative;



Pavarësia financiare.

Pavarësia institucionale interpretohet me statusin e bankës qendrore si institucion i
ndarë nga qeveria dhe nga parlamenti.
Pavarësia e personelit drejtues në radhe ta parë e guvernatorit dhe e bordit drejtues, e
cila shprehet në mënyrën e emërimit të tyre, në mandatin kohor qe u jep ligji dhe në
mundësinë e shkarkimit të tyre para afatit të përcaktuar nga ligji.
Pavarësia funksionale nënkupton pavarësinë ë hartimit të politikës monetare dhe
valutore dhe e llojit të objektivave qe synon banka qendrore. Kjo shprehet me pavarësinë
e vendosjes së lirë për përdorimin e instrumenteve te politikës monetare si përshtatjet e
normës së interesit dhe operacionet në tregun e hapur, dhe sa ndikon qeveria në këtë
proces.
Pavarësia organizative lidhet me krijimin e organeve në mënyrë vetjake si dhe
modalitetit e emërimit dhe shkarkimit të zyrtarëve në bankën qendrore.
Pavarësia financiare i referohet rolit të qeverisë apo edhe parlamentit në caktimin e
buxhetit të bankës qendrore. Zakonisht banka qendrore siguron mjetet financiare duke
emetuara bankënota, në operacione e tregut të hapur dhe nga interesi në mjetet e
depozitave të detyrueshme nga sektori i bankave komerciale.
Qasja jo legale konsiston në atë se shkalla e pavarësisë së bankës qendrore varet shpesh
nga rrethanat faktike më tepër se nga ato legale. Me fjalë të tjera banka qendrore në realitet
mund të ketë nivel të ndryshëm të pavarësisë nga ajo që përcaktohet në bazë të
legjislacionit (Banka e Shqipërisë, 2012).
Pavarësia e bankës qendrore dhe niveli i saj kanë qenë dhe janë objekt i vazhdueshëm i
debatit shkencor. Në literaturë shfaqen mendime të ndryshme lidhur me efektet e
pavarësisë së bankës qendrore në ekuilibrimin e performances makroekonomike. Këtu
është fjala pikërisht për relacionin qeverisës ne lidhje me vendimet e rëndësishme
financiare mes bankës qendrore dhe Ministrisë së financave, respektivisht Thesarit të
shtetit, në rrethanat e objektivave garuese dhe shtrëngesave nëpër institucione të
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ndryshme. Të gjitha këto janë pjese e debatit edhe për Bankën Qendrore Evropiane dhe
tregojnë se sa është e pavarur ose jo BQE-ja.

2.3.2. Raporti i Bankës Qendrore Evropiane dhe organeve të Bashkimit Evropian

Banka Qendrore Evropiane paraqet Raportin Vjetor mbi veprimtarinë e SEBQ-së dhe
politikën monetare të vitit në vazhdim dhe atij të mëparshëm pranë Parlamentit Evropian,
Këshillit të Evropës, Komisionit Evropiane dhe Këshillit Evropian. Komisionit

për

çështjet ekonomike dhe financiare, që është anëtar dhe përfaqëson Komisioni Evropian,
ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Drejtues dhe të Këshillit të
Përgjithshëm të Bankës Qendrore Evropiane por pa të drejtë vote. BQE

mban

marrëdhënie reciproke me Këshillin e Bashkimit Evropiane. Nga njëra anë Presidenti I
KESHILLIT TË be –së mund të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të
Këshillit të Përgjithshëm të BQE. Ai mund të propozoj një nocion për të diskutuar në
Këshillin Drejtues, por pa të drejtë vote. Nga ana tjetër, Presidenti i BQE ftohet në
mbledhjet e Këshillit të BE kur në to diskutohen çështjet qe kanë të bëjnë më objektivat
dhe detyrat e SEBQ. Përveç mbledhjeve formale ose jot ë Këshillit ECOFIN (ku mbledhin
bashkë ministrat e ekonomisë dhe financave të BE-së). Presidenti mund të marrë pjesë
edhe në mbledhjet e Euro-grupit, që janë mbledhje të ministrave të ekonomisë dhe
financave të eurozonës. BQE dhe bankat qendrore kombëtare përfaqësohen edhe ne
Komitetit Ekonomik e Financiar, i cili është një organ i Komunitetit qe merret gjerësisht
me çështjet të politikës ekonomie evropiane.

2.3.3. Strategjia dhe instrumentet e Bankës Qendrore Evropiane

Mënyra me të cilën Banka Qendrore Evropiane ndjek dhe synon të realizojë objektivin
kryesor të saj, atë të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, përcaktohet në atë që quhet
strategjia e politikës monetare. Këshilli Drejtues ka zgjedhur në strategji, e cila mundohet
t’u afrohet politikave qe kanë ndjekur bankat qendrore kombëtare përpara se të hynin në
Bashkimin Monetar. Në të njëjtën kohë, hyrja e euros ka sjellë një situatë krejt të re, e
cila është marrë parasysh kur është hartuar politika monetare e Eurozonës. Strategjia
mbështetet ne dy shtylla kryesore qe janë
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Shtylla e parë – Paraja. Duke u nisur nga parimi se inflacioni është rezultat i
ekzistencës se një sasie të madhe parash ne dispozicion për blerjen e një sasie të kufizuar
mallrash dhe shërbimesh. Banka Qendrore Evropiane ka vendosur një objektive për
nivelin e ofertës së parasë qe qarkullon ne Eurozonë. Oferta monetare përcaktohet nga
agregati monetar i njohur si M3, i cili mat sasinë e parasë në qarkullim, depozitat
afatshkurta pranë institucioneve të kreditit e institucioneve të tjera financiare dhe sasinë
e letrave me vlere afatshkurtra që lëshojnë këto institucione. Norma e referencës, e
vendosur për rritjen vjetore të M3 (që nga vitit 1999 kjo normë është 4% përqind) synon
të ndihmojë Këshillin Drejtues në analizimin dhe në raportimin e informacionit që
mbartin agregatet monetarë, në mënyrë që ky të shërbejë si udhëzim koherent dhe i
besueshme për politikën monetare.
Shtylla e dytë - Vlerësimi i përgjithshëm i ardhmërisë së ecurisë së çmimeve dhe
rreziqeve qe kërcënojnë stabilitetin e çmimeve në Eurozone. Ky vlerësim bëhet duke
marrë për bazë një grup treguesish ekonomikë, të cilët mendohet se ofrojnë informacion
mbi zhvillimet e çmimeve në të ardhmen. Si shembuj të këtyre treguesve mund të
përmendim pagat, kursin e këmbimit, normat e interesit për periudhat afatgjata, matje të
ndryshme të aktivitetit ekonomik, tregues të politikës fiskale, indekset e çmimit dhe të
kostos, vrojtime të besimit të biznesit dhe të konsumatorëve. Gjithsesi, të dyja shtyllat e
strategjisë qe ndjek Banka Qendrore Evropiane, sigurojnë monitorimin dhe analizimin
nga afër të zhvillimeve monetare, financiare dhe ekonomike të BQE-së. Kjo analizë
tërësore mundëson vendosjen e normave të interesit në nivele qe i shërbejnë më së miri
ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Duke mbrojtur fuqinë blerëse të euros në këtë mënyrë
politika monetare e Bankës Qendrore Evropiane përkrah edhe vlerën e euros jashtë Zonës,
e cila matet nga kursi i këmbimit të euros kundrejt monedhave të tjera. Megjithatë, kursi
i këmbimit në vetvete nuk është objektiv i politikës së Bankës Qendrore Evropiane. Me
qëllim që të arrihet objektivi kryesor i ruajtjes së stabilitetit të çmimeve Euro-sistemi ka
në dispozicion të tij në grup instrumentesh. Ato shërbejnë për të ndukura tek normat e
interesit në treg e tek likuiditetit i sistemit bankar dhe për të sinjalizuar drejtimin e
politikës monetare. Ndonëse politika monetare formulohet nga Këshilli Drejtues i Bankës
Qendrore Evropiane, implementimi i saj është i decentralizua dhe shumë nga operacionet
kryhen nga banka qendrore kombëtare.
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2.3.4. Euro

Me 1 Janar 1999 euro-ja është bërë valutë e 11 shteteve Evropiane sepse disa prej tyre
nuk kanë pranuar këtë valute siç janë; Suedia, Greqia, Danimarka dhe Britania e Madhe.
Terminët dhe procedurat për aplikimin e Euros u caktua përmes Marrëveshjes së
Mastrihtit (1993) dhe pjesëmarrje kanë të drejtë edhe shtetet tjera nëse i plotësojnë kushtet
e parapara.
Kohët e fundit shihet një rritje e madhe përqindjes së normës bazë të interesit dhe kjo
mund të paraqet problem për depozitat e qytetarëve dhe për kreditë në valutë. Kjo rritje
mund të shkaktojë prej 0.25% deri në 4.25%. Inflacioni në BQE ka rënë shumë prej tetorit
208 kur ishte 3.2% deri në 2.1% në muajin Nëntor. Kjo konsiderohet si rënia më e madhe
që prej themelimit të UE-së. Eurozona është recension ekonomik- papunësia është në
rritje. Prej 7.7% sa ishte në tetor 2008 kurse një muaj më herët 7.6% d.m.th. Shtator, dhe
duhet cekur se Franca dhe Spanja kanë pasur rritjen më të madhe të papunësisë. Por nuk
ishin vetëm këto vende në krizë, ishte edhe pjesa tjetër e Globit. Inflacioni pritet të bie
shumë në këtë vit për shkak të rënies së çmimit të naftës dhe këtë e parashikojnë edhe
ekspertët e BQE-së. Banka Qendrore Evropiane po mundohet që ta mbajë inflacioni deri
në 2% por jo më pas se 1.5%.

2.3.5. Shtetet anëtare që posedojnë Euron

Shtetet anëtare të Unionit Evropian janë të ndara mes atyre të cilat e kanë pranuar Euron
si monedhë të tyre dhe ato të cilat nuk e kanë pranuar. Ato të cilat e kanë pranuar Euron
si monedhë të tyre janë 16 prej 27 shteteve anëtare Unioni Evropian. Shumica prej tyre
nuk i kanë përmbushur kushtet të cilat kërkohen për pranim ndërsa një pjesë e tyre nuk
janë pajtuar të marrin Euron si monedhë të tyre dhe këtë e kanë bërë në bashkëpunim dhe
pajtim reciprok me Bashkimin Evropian.
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Tabela 1. Shtetet anëtare
Anëtarësimi

Shtetet
Austria
Belgjika
Qipro
Estonia
Finlanda
Franca
Gjermania
Greqia
Irlanda
Italia
Latvia
Luxemburg
Malta
Holande
Portugali
Sllovakia
Sllovenia
Spanja
Gjithsej Eurozone

1 Janar 1999
1 Janar 1999
1 Janar 2008
1 Janar 2011
1 Janar 1999
1 Janar 1999
1 Janar 1999
1 Janar 2001
1 Janar 1999
1 Janar 1999
1 Janar 2014
1 Janar 1999
1 Janar 2008
1 Janar 1999
1 Janar 1999
1 Janar 2009
1 Janar 2007
1 Janar 1999

Popullsia
8,356,707
10,741,048
801,622
1,340,021
5,325,115
64,105,125
82,062,249
11,262,539
4,517,758
60,090,430
2,006,900
491,702
412,614
16,481,139
10,631,800
5,411,062
2,053,393
45,853,045
331,944,269

Burimi: (EU, 2013)
Tabela 2. Shtetet që kanë pranuar Euron
Shteti

Pranimi

Marrëveshje

Numri i
banorëve

Ishujt Majote

1 Janar 1999

31 Dhjetor 1998

186,452

Monako

1 Janar 1999

31 Dhjetor 1998

32,671

San Marino

1 Janar 1999

31 Dhjetor 1998

29,615

Sante Pier dhe

1 Janar 1999

31 Dhjetor 1998

6,125

1 Janar 1999

31 Dhjetor 1998

800

Miqeloni
Vatikani

Burimi: (EU, 2013)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Krijimi i Bankës Qendrore Evropiane ka kontribuar shumë në zhvillimin ekonomi të
Evropës si tersi dhe në veçanti vendeve anëtare të saj. Me krijimi e saj janë krijuar kushte
më të volitshme për qarkullimin e mallrave, kapitalit dhe sidomos këmbimi është
lehtësuar në masë të madhe. Banka Qendrore Evropiane ka arrit që të ketë një shtrirje të
konsiderueshme në vendet anëtare dhe jo anëtare të UE-së por nuk ka arrit që në gjirin e
saj t’i ketë gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Krijimi I Bankës Qendrore
Evropiane lidhet me krijimi e tregut të përbashkët Evropian, i cili ka pasur si qëllim
shkëmbimin më të lehtë mes vendeve, individëve dh organizatave ekonomike të shteteve
anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe për krijimin e monedhës së përbashkët që do të
ishte konkurruese me monedhat e tjera në kursin ndërkombëtar të monedhave. Banka
Qendrore evropiane përmes politikës monetare të saj ka arrit që vendet të Unionit
Evropian të ju ndihmoj shume dhe që ato të kenë një zhvillim më të madh ekonomik dhe
të balancuar.
Sfidat e Bankës Qendrore Evropiane në të ardhmen do të jenë inkuadrimi në gjirin e saj i
gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, mbajtja e kursit të tanishëm në atë nivel
apo një rritje e kontrolluar e vlerës së valutës së saj Euro në krahasim më valutat tjera
ndërkombëtare. Me gjithë sfidat e saj në të ardhmen dhe dobësitë e saj ajo ka pasur ndikim
të madh Brenda e jashtë BE-së dhe falë kontributit të saj të madh sot Bashkimi Evropian
dhe me krijimin e saj BE-ja ka arrit të zgjedh një problem të madh atë të emetimit të
parave, që ishte e drejtë ekskluzive e shteteve dhe me këtë ajo i ka zhvesh nga një pjesë
e sovranitetit të tyre dhe ato kompetenca kanë kaluar në Bashkimin Evropian.
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4. METODOLOGJIA
Metodat shkencore përgjithësisht ndahen në dy grupime kryesore: në metoda induktive
dhe në metoda deduktive. Me metodë induktive do të kuptojmë nisjen nga një rast i
veçantë për të përgjithësuar me pas fenomenin, ndërsa me metodë deduktive do të
kuptojmë të kundërtën, pra nga e përgjithshmja për të kaluar në një rast specifik apo të
veçantë. Një pjesë e mirë e këtij studimi, sidomos ne temën Sistemi Monetar Evropian ku
si fillim kemi trajtuar ne mënyre te shkurtër nocionet dhe historikun e Sistemit Monetar
ne përgjithësi pastaj sfidat ne te cilat ka kaluar dhe po vazhdon te kaloje.
Në këtë punim ka një gërshetim instrumentesh kërkimorë të përdorur. Si fillim, është
përdorur përshkrimi apo metoda narrative për të dhënë një informacion teorik, dhe jo
vetëm mbi sistemin financiar dhe tregun bankar. Kjo kombinohet me instrumente e
krahasimeve, në mënyrë që konkluzionet e nxjerra të jenë sa më të sakta. Më pas, kalohet
në analizë shifrash dhe faktesh për të dhënë në këtë mënyrë një tablo më të saktë të situatës
aktuale të sistemit monetar dhe bankar Evropian. Përdorimi i analizës së shifrave bën të
mundur që konstatimet mos të ngelen vetëm në aspektin teorik, por të shtrihen edhe atë
real, pra praktik. Në këtë punim, i bëhet një analizë e hollësishme rezultateve financiare
të sistemit bankar duke evidentuar kështu “fuqinë” e këtij tregu.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Sistemi monetar i Unionit Evropian pa dyshim është i ndërlidhur me procesin e integrimit
ekonomik të Unionit Evropian. Ishte kriza ekonomike e viteve 1970 që çoi në planet e
para për një monedhë të vetme, Sistemit Monetar Evropian (SME) filloi të funksionojë
në mars të vitit 1979. Ai kishte tri karakteristika kryesore:
• valutë referente e quajtur ECU: që në të vërtetë paraqiste “shportë” të përbërë
nga valutat e të gjitha vendeve-anëtare
• mekanizëm de vizor : secila valutë kishte kurs revizor të lidhur me ECU-n;
kurset bilaterale revizore mund të fluturonin në kuadër të 2.25%;
• mekanizëm kreditor: çdo vend transferon 20% nga valuta e saj dhe rezervat në
ar në fondin e përbashkët.
Mirëpo “historia e euros filloi kur liderët e BE-së ranë dakord për të themeluar një union
ekonomik dhe monetar (EMU), me një valutë të vetme, si pjesë e Traktatit të Mastrihtit
të nënshkruar në vitin 1992. Pas disa vitesh përgatitjeje, përfshirë këtu kompletimin e
tregut të përbashkët dhe themelimin e Bankës Qendrore Evropiane, mes viteve 1999 dhe
2002, dymbëdhjetë shtete anëtare të BE-së hoqën dorë nga valutat e tyre nacionale — si
guldeni, franga dhe peseta - dhe u bashkuan në zonën euro, me një valutë të përbashkët:
euron.
Ardhja deri te krijimi i një sistemi unik monetar nuk ishte i lehtë, “vendet anëtare të UEsë me një vështirësi të madhe janë pajtuar të heqin dorë nga autonomia e sistemit financiar
kombëtar në dobi të formimit të sistemit unik monetar të UE-së. Në këtë drejtim është
punuar shumë dhe janë bërë përpjekje të mëdha që në kuadër të UE-së të formohet sistemi
unik monetar, si një element shumë i rëndësishëm që do të siguronte funksionimin e tregut
unik ekonomik të këtij integrimi rajonal botëror. Në përputhje me një agjendë precize
bashkimi ekonomik dhe monetar kishte shkuar në mënyrë saktësive nëpër tri faza: faza e
parë, filloi më 1 korrik të vitit 1990, dhe përfshinte: lëvizjen e lirë dhe të plotë të kapitalit
në suaza të UE-së, rritja e vlerës së mjeteve të dedikuara për mënjanimin e pabarazive
mes rajoneve evropiane, konvergjenca evropiane, mes mbikëqyrjes multilaterale mbi
politikat evropiane të vendeve anëtare, faza e dytë, filloi më 1 janar të vitit 1994. Kjo
parashihte: themelimin e Institutit Monetar Evropian (EMS) në Frankfurt; pavarësia e
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bankave qendrore nacionale; rregullat për kontrollin e deficiteve buxhetore nacionale dhe
faza e tretë ishte lindja e euros. Më 1 janar të vitit 1999, 11 vende e pranuan euron, që u
bë valuta e përbashkët e Austrisë, Belgjikës, Francës, Gjermanisë, Irlandës, Italisë,
Luksemburgut, Holandës, Portugalisë dhe Spanjës. (Greqia iu bashkëngjit më 1 janar të
vitit 2001). Nga ky moment, Banka Qendrore Evropiane e mori përgjegjësinë nga EMS
dhe u bë kompetente për politikën monetare, që u definua dhe u zbatua në euro. Nuk ka
dilema se “një union ekonomik dhe monetar që funksionon mirë është bazë për një mjedis
të qëndrueshëm dhe mjedis ekonomik që favorizon zhvillimin për eurozonën dhe tregun
e përbashkët. Ruajtja e euros së fuqishme dhe stabile është vendimtare, pasi që ndikon
drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik, vendet e punës dhe suksesin e ndërmarrjeve të UEsë. Në këtë kontekst UE-ja ndihet e obliguar që edhe shtetet e tjera brenda saj që nuk janë
anëtare të zonës euro t’i nxit dhe tu ndihmoj sipas nevojës që të bëhen pjesë e saj. Është
e rëndësishme të theksohet se me fillimin sipas afatit të Unionit Ekonomik dhe atij
valutor, UE-ja ka arritur një kualitet të ri të integrimit të përbashkët në këtë mënyrë
“jetësimi i sistemit dhe i përcaktimit të monedhës (valutës) unike evropiane, po ashtu,
paraqet edhe projektin më serioz në procesin e integrimeve ekonomike rajonale evropiane
deri më tash.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Që nga themelimi, Unioni Evropian është ballafaquar me sfida të ndryshme, por edhe më
tej po vazhdon të has në vështirësi në rrugëtimin e saj drejt zgjerimit dhe thellimit të
unifikimit. Përveç sfidave politike nëpër të cilat ka kaluar edhe sfidat ekonomike kanë
qenë mjaft të rënda.
Ekonomia e UE-së është rritur falë bashkëpunimit dhe koncesioneve të shteteve anëtare
të Unionit me qëllimin më të mirë për te sjellë një zhvillim ekonomik dhe social të
qëndrueshëm për qytetarët e Unionit Evropian. Bazuar në ato që kanë ndodhur që nga
vitet e pesëdhjeta, Unioni Evropian pa dyshim që ka treguar një rezultat të shkëlqyeshëm
në zhvillimet e tij pas luftës së dytë botërore, e posaçërisht në ruajtjen e paqes në
kontinentin e trazuar, në përjashtim të vendeve të Ballkanit ku fatkeqësisht ende vazhdon
të ketë probleme nacionale.
Është treguar se një union ekonomik dhe monetar që funksionon mirë është bazë për një
mjedis të qëndrueshëm dhe mjedis ekonomik që favorizon zhvillimin për eurozonën dhe
tregun e përbashkët. Nuk ka dyshim se një euro e fuqishme dhe stabile ndikon
drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik, rritjen e vendeve të punës dhe në suksesin e
ndërmarrjeve në Unionin Evropian. Natyrisht që të arriturat e deritashme të Unionit
Evropian duhet të jenë një inspirim për UE-në që të vazhdoj edhe më tutje në thellimin e
unifikimit dhe zgjerimit të saj.
Krijimi i Bankes Qendrore Evropiane lidhet me krijimi e tregut të përbashkët Evropian, i
cili ka pasur si qëllim shkëmbimin më të lehtë mes vendeve , individëve dh organizatave
ekonomie të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe për krijimin e monedhës së
përbashkët që do të ishte konkurruese me monedhat e tjera në kursin ndërkombëtar të
monedhave. Banka Qendrore Evropiane përmes politikës monetare të saj ka arrit që
vendet të Unionit Evropian të ju ndihmoj shumë dhe që ato të kenë një zhvillim më të
madh ekonomik dhe të balancuar. Sfidat e Bankës Qendrore Evropiane në të ardhmen do
të jenë inkuadrimi në gjirin e saj i gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian , mbajtja
e kursit të tanishëm në atë nivel apo një rritje e kontrolluar e vlerës së valutës së saj Euro
në krahasim më valutat tjera ndërkombëtar. Me gjithë sfidat e saj në të ardhmen dhe

25

dobësitë e saj ajo ka pasur ndikim të madh Brenda e jashtë BE-së dhe falë kontributit të
saj të madh sot Bashkimi Evropian dhe me krijimin e saj BE-ja ka arrit të zgjedh një
problem të madh atë të emetimit të parave, që ishte e drejtë ekskluzive e shteteve dhe me
këtë ajo i ka zhvesh nga një pjesë e sovranitetit të tyre dhe ato kompetenca kanë kaluar
në Bashkimin Evropian.
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